***Srdce pro paní Emilku***

*V časopisu AGE mne zaujal článek o soutěži „Srdce s láskou darované.“*

*Našla jsem si avizované stránky, prohlédla příspěvky minulých účastníků a rozhodla se o této soutěži povědět dětem ve svém oddělení školní družiny.*

*Sedli jsme si pěkně do kroužku a debatovali o tom, komu bychom srdíčko věnovali. Nejčastějšími obdarovanými by byli pochopitelně nejbližší členové rodiny. Pak jsme se snažili zamyslet nad člověkem ve svém bezprostředním okolí. Takovým, kterého běžně potkáváme denně ve škole a zaslouží si naši pozornost a úctu. Svorně nás napadlo jediné jméno. Emilka. Paní uklízečka, která, ač pracuje v prostředí plném dětského křiku a smíchu, lidský hlas nikdy neslyšela a sama nepromluvila. Přesto se s ní dnes všichni dorozumí. Umí skvěle odezírat a krásně se při „rozhovoru“ na všechny usmívat.*

 *Když k nám nastoupila, děti byly trochu rozpačité. Nevěděly, jak ji mají pozdravit, jak mohou požádat o pomoc, … Měly spoustu otázek. Má paní uklízečka děti? Jak si s nimi povídá? Četla jim pohádky? Jak se domluví na úřadech? Pozná, když někdo zvoní…? Na většinu otázek už odpověď znají a paní Emilku upřímně obdivují.*

*Chtěli bychom jí za všechny a za všechno poděkovat. Za její vlídnost, když se nám občas nepodaří dát třídu před jejím příchodem zcela do pořádku. Za trpělivost, když denně prohání smetákem drobná smítka a drobky ze svačin, likviduje pozůstatky našeho výtvarného snažení s tuší z podlahy či lavice.*

*Desítky hbitých dětských prstíků pro ni vytvářelo srdce plné drobných růžiček. 422 růží pro Emilku.*

*Pro dobrého člověka, kterého jsme chtěli ocenit a udělat mu radost. Bez jediného vyřčeného slova, a přesto opravdově. Srdcem.*

 *Za děti z 6. odd. ŠD Mozartova 48 Olomouc*

 *Dagmar Petříková, vychovatelka*